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often misses the point: the problem was not that models were wrong, but that enough 
people were willing to believe otherwise. 
 
So what is the role of regulation in all this? Most obviously, regulation and rating agency 
requirements have done much to move the focus of risk modelling to quantities that cannot 
be reliably quantified, such as extreme percentiles. (Though before blaming regulators for 
the world’s ills, it is worth considering that regulatory requirements incarnate societal needs 
for security and certainty). Regulators are naturally aware of the substantial potential for 
model error. Such awareness must, at least in part, be behind the increased emphasis that 
Solvency II places on model validation and documentation, and on embedding models into 
decision making. This is sensible but not unproblematic. First, the focus on extreme events 
of low probability makes internal model output not only potentially inaccurate, but also hard 
to validate. After several years, it is possible to judge whether a long‐tail liability portfolio 
was under‐priced, but we may never know whether the portfolio had been capitalised 
consistently with the regulatory standard. Second, embedding the internal model into 
decision‐making processes is seen as evidence of management’s confidence in the model.  It 
would be quite wrong to let such confidence count as evidence of technical validity.  
 
A different sort of problem arises from regulation establishing a causal link between a 
company’s available assets (an economically driven figure) and internal model outputs (a 
statistical construct). Under Solvency II, internal model approval is often perceived to confer 
an economic advantage, by lowering the capital requirement in comparison to the standard 
formula. Consequently, the substantial investment in internal models may reflect the 
perceived cost of non‐conformity, rather than management’s own desire to be educated in 
the statistical aspects of risk. Indeed, if there is a conflict between the pursuits of 
understanding and of advantage, it is not hard to see which perspective will prevail. If 
insurance firms perceive that openness about the limitations of their modelling puts model 
approval at risk, they may try to conceal such limitations and put on a show of confidence. 
But this has a corrosive effect, as “confidence in the model” rather than “learning from 
modelling” becomes a key story within the organisation.  
 
As long as regulatory approval of the internal model is business critical, modellers are 
required, along with other professionals, to make approval happen. Experienced modellers 
are a scarce resource, paid to deliver confidence, not doubt. Some may not risk undermining 
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their role and status within the organisation by being fully open with management about the 
uncertainties that their work is riddled with. A deeply embedded risk culture is needed to 
avoid such perverse incentives. It seems that Solvency II not only requires, but also 
necessitates strong corporate governance.  
 
The regulator’s role is no less challenging. Suppose a firm decides to be completely candid 
about the potential for model error and demonstrates to the regulator a great sensitivity of 
capital requirements to unverifiable statistical assumptions. It is not clear how this 
information should be dealt with. While honesty will surely be appreciated, once the 
potential inaccuracy of model output is on the record, it cannot be ignored. It seems that to 
allow for the possibility of even a single internal model being approved, regulators need to 
be quite tough in the overall supervisory review, but somewhat tactful in explicit enquiries 
about the accuracy of model outputs. 
 
So, what should we do? Breaking the nexus between regulatory capital requirements and 
statistical risk modelling is not a realistic choice. There is certainly not much appetite in the 
insurance market for a return to rules‐based, one‐size‐fits‐all regulation. Problems such as 
the ones described in this article are the price we pay for the benefits of principles‐based 
regulation. The emphasis that Solvency II places on model validation, hard as it may be, 
should be welcomed. But a thorough validation process forms primarily evidence on the 
quality of a firm’s reasoning around risk; assurance over the accuracy of model outputs can  
only be of secondary importance.  In that context, the model approval process is a platform 
for having informative conversations about risk. Pretending that model outputs at the 1‐in‐
200 years level can be meaningful may be the premise of such conversations. Even if the 
pretence is somehow useful, we should question whether it is necessary. 
 
